Abstract: Formation and solution of environmental problems, which have economy, politics and education depends on the mentality and attitudes. This study is carried out to determine and determine the behavior and attitude dimensions of teacher candidates from different branches toward environment. The sample of the study consisted of elementary science, primary classroom and preschool education students attending the first and fifth terms of the program . Environmental Attitudes Survey (EAS) was administered to the teacher candidates. The responses of the teacher candidates were analyzed using SPSS 16 software and the education programs content of each department were analyzed to reason differences among the departments. It was revealed that science teacher candidates' means of environmental attitudes are the highest of all. However, when comparing the first and fifth term students' mean scores, it is interesting that first term preschool teacher candidates and first term primary classroom teacher candidates' EAS mean scores are higher than those of fifth term students. These results point out that it is required to consider important environmental education in higher education.
1
st and 3 rd year students attending these departments in fall semester of 2009-2010 academic year. The data collection tool for the study was a scale developed by Uzun and Sağlam (2006) made up from a 13-item part measuring environmental attitudes' behavior and a 14-item part measuring environmental attitudes' mental dimensions. The attitude scores obtained from the scale were analyzed using independent samples t-test, one-way ANOVA and Tukey post hoc test, embedded in SPSS, to determine the sources of differences. Cronbach's alpha internal consistency coefficient of the scale was calculated as 0.873. To make healthier interpretations from the results of these analyses curricula of elementary science, primary and early childhood education departments were examined in order to find out whether there are any courses including subjects related to environment (YÖK, 2012) .
Conclusion-Discussion:
Participant elementary science teacher candidates had the highest environmental attitude mean score of 103.26, while preschool teacher candidates received the lowest score of 92.87. Primary school classroom teachers' environmental attitude mean score was determined as 100.46. With this study it was determined that teacher candidates' environmental attitude levels were incompetent. Evaluating the teacher candidates' environmental attitude levels on the gender basis, it was observed that there is variation depending on the sampling. On this basis gender is not a distinguishing factor. Comparing the teacher candidate attitudes' mind and behavior dimensions, it was seen that the mind dimension was superior to the behavior dimension. Comparing the teacher candidates' environmental attitudes according to the class levels, 1 st year students of primary classroom and preschool teacher candidates' attitude levels toward environment were found to be higher than those of 3 rd year students'. This finding is rather thought provoking.
Including courses containing subjects of nature and environment in Early Childhood
Education departments' curriculum and adding some elective courses about nature and environment to the Primary Education curriculum may lead to development of positive attitudes toward nature and environment. Additionally, environment education is an activity
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that should be continued lifelong. Teacher candidates should be supported for taking part and accepting duty in non-governmental organizations in order to help them increase their environmental attitude levels and participation skills. 
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1.Giriş
Çevre "bir canlı organizmayı veya bir canlı topluluğu yaşamı süresince etkileyen her türlü, biyotik ve abiyotik (sosyal, kültürel, tarihsel, iklimsel, fiziksel) faktörlerin tümü" olarak tanımlanmaktadır (Yücel ve Morgil, 1999) . Canlı yaşamı, içinde bulunduğu ortamın bir ürünü olduğundan çevrenin, doğal ya da çeşitli müdahalelerle değişmesi o bölgede bulunan tüm canlılık faaliyetlerini de aynı oranda etkilemektedir (UNESCO-UNEP,1987). Uzun yıllar çevresi ile uyumlu ve bir bütün halinde bir yaşam sürdüren canlılar açısından çevre sorun olmamıştır. Ancak insanlar üzerinde yaşadığı dünyayı kontrol altına alma ve ona egemen olma hırsı ve gururu içinde yaşadıkları dünyayı kendi istek ve yararları doğrultusunda değiştirmişler ve değiştirmeye devam etmektedirler (Çepel, 2003 (Hungerford et all., 1994) . Ancak öğretim programlarının başarısında öğretim sürecindeki diğer faktörlerin önemi unutulmamalıdır (Alım, 2006) . Çevre eğitiminin hedefine ulaşmasındaki en önemli faktör ise öğretmendir (IEEP 1994) . Öğretmenin kullandığı programın dayandığı ilkeleri doğru anlaması ve uygulamalarını buna göre yapması eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi açısından temel davranışlardır. Ayrıca çevre eğitiminde ne kadar mükemmel programlar hazırlarsanız hazırlayın bu programı uygulayacak öğretmenlerin de çevreye duyarlı, çevre eğitiminin gerekliliğine inanan, bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip ayrıca istekli olmaları gerekir. Öğretmen çevre konusunda öğrenci için iyi bir model olmalıdır (Şimşekli, 2004) . UNESCO (2005) (Aydın, 2000; Özgüven, 2004) . Bir tutum, genellikle bireyi tutum nesnesi ile ilgili davranışlar sergilemeye iter. Bu davranış, olumlu tutuma sahip bireylerde olumlu davranmaya, yaklaşmaya, yakınlık göstermeye, onu desteklemeye yöneliktir. Olumsuz tutum durumunda ise ilgisiz kalma, uzaklaşma, eleştirme, zarar verme gibi davranışlar gözlenmesi olasıdır (Aydın, 2000) . Çevre eğitimi konusunda davranış ve tutumların önemi bu konuda yapılan çalışmaların sayısının da artmasını sağlamıştır (Thompson & Barton, 1994; Worsley & Skrzypiec, 1998; Eagles & Demare, 1999; Kaiser et al., 1999a Tablo 3 incelendiğinde, fen bilgisi öğretmen adayları (x ort = 103.26) ile sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının (x ort = 100.46) çevresel tutum seviyeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Buna karşılık fen bilgisi-okul öncesi ve sınıf öğretmenliği-okul öncesi öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
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Her bir anabilim dalının çevresel tutum puanlarının cinsiyete, sınıf değişkenine göre farklılıkları ve düşünce, davranış boyutları arasındaki ilişkileri
Anabilim dalları, aldıkları ortalama çevresel tutum puanları göre burada incelenmiştir.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının tutum ölçeğinden aldıkları genel puanların ortalaması en yüksek olduğundan önce fen bilgisi öğretmen adaylarına ait bulgular, sonra sırasıyla sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği adaylarına ait bulgular verilmiştir.
1. Fen bilgisi öğretmen adaylarına ait bulgular
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutum Seviyelerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Tablo 4'de, sınıflara göre karşılaştırılması ise tablo 5'te verilmektedir.
Tablo 4 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutum Seviyelerinin Cinsiyete
Göre Karşılaştırılması Tablo 6'daki verilere göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışları ile düşünceleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.
3.2.2.Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Ait Bulgular
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutum Seviyelerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Tablo 7'de verilmektedir. Tablo 12'deki verilere göre, okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışları ile düşünceleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (r=0.684).
Öğretmen adaylarının çevresel tutum düzeyleri ve lisansta aldıkları doğa ve çevre içerikli dersler
İlköğretim bölümündeki anabilim dallarının (okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği) çevre konularını içeren dersleri ve ait oldukları dönemler Tablo 13'de verilmektedir. Öğretmen adaylarının çevresel tutum seviyeleri sınıflara göre değerlendirildiğinde fen bilgisi 3. sınıfta olan öğrencilerin çevreye yönelik tutum seviyelerinin 1. sınıfta olan öğrencilerden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu durum beklenen bir durumdur.
Öğretmen adaylarının üniversitede aldıkları derslerin ve eğitimin etkisi olduğu söylenebilir.
Çalışma bulgularından elde edilen, beklenmeyen bir durum ise, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmen adaylarının 1. sınıfta olan öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutum seviyelerinin 3. sınıfta olan öğretmen adaylarından daha olumlu olmasıdır. Bu çalışma Öğretmen adaylarının tutumlarının düşünce ve davranış boyutları karşılaştırıldığında düşünce boyutunun, davranış boyutundan daha üstün olduğu görülmüştür. Bu durum düşünce açısından değerlendirildiğinde bireylerin kendi görüşlerine göre çevreci oldukları ama düşündüklerini uygulamaya gelince aynı başarıyı sergileyemediklerini göstermektedir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranış ve düşünceleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının ise çevreye yönelik davranış ve düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Tüm öğretmen adaylarının birbirlerinden biraz farkları olsa da çevreye karşı olumlu düşünce ve davranışları hem kendileri hem de yetiştirecek oldukları gelecek nesiller için daha iyi bir şekilde geliştirilmesi gerektiği ortadadır. Ancak programdaki dersler incelendiğinde (tablo 13) okul öncesi öğretmen adaylarının lisans seviyesinde çevre içerikli bir dersleri bulunmadığı görülmektedir. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının 3. döneme ait bir Çevre Eğitimi dersi mevcuttur. Sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerinin bu düşük çevresel tutum puanlarıyla öğretmen olacakları (oldukları) düşünülebilir. Çünkü okul öncesinde böyle bir ders mevcut değil, sınıf öğretmenliği içinde 3. dönemden sonra böyle bir ders bulunmamaktadır. Fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı bu konuda daha iyi bir durumda görülmektedir. Ayrıca bu uygulamanın yapıldığı 3. sınıf öğretmen adayları eğitimlerinin devamında, programlarında bulunan çevre içerikli dersler alacaklarından (tablo 13) bilgi, düşünce ve çevresel tutumlarında daha fazla artış olabileceği düşünülebilir.
Okul öncesi anabilim dalı programına doğa ve çevre içerikli derslerin eklenmesinin bu konuda çok yararlı olacağı düşülmektedir. Sınıf öğretmenliği anabilim dalı programında var olan derse ek olarak seçmeli çevre içerikli dersler konabilir. Her üç anabilim dalı öğretmen adaylarındaki çevresel tutumu geliştirmek için çevre eğitiminde otantik öğretim yaklaşımları, uygulamalı çevre eğitimleri, doğa gezileri gibi aktif katılım becerisi geliştiren tekniklerin kullanılması muhtemelen çevre ve doğa açısından daha olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir. 
